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Sadržaj stresnih situacija i dogaaja kod studenata Uiteljskog studija 
SAŽETAK 
Cilj je ovim radom utvrditi sadržaje stresnih situacija i dogaaja studenata Uiteljskoga 
studija u Osijeku. Prvo istraživanje za cilj je imalo prikupiti što više situacija ili dogaaja koje 
su studenti doživjeli u životu te koji su kod njih izazvali stres. U prvom istraživanju sudjelovalo 
je 142 studenta pete, etvrte i tree godine Uiteljskog studija. U drugom istraživanju 
sudjelovalo je 105 studenata pete, etvrte i tree godine Uiteljskog studija. Cilj drugoga 
istraživanja bio je utvrditi koje su od 100 takvih situacija i dogaaja studenti doživjeli u 
posljednjih 6 mjeseci te kolika je samoprocijenjeni stupanj stresa koju je kod njih izazvao svaki 
pojedini dogaaj i situacija koje su doživjeli. U istraživanju je sudjelovalo 37 studenata pete 
godine, 30 studenata etvrte godine i 38 studenata tree godine. Rezultati pokazuju kako se 
studenti veinom suoavaju sa stresnim situacijama i dogaajima koji se odnose na studij. 
Nakon njih naješe doživljavaju stresne situacije i dogaaje povezane sa zdravljem i 
meuljudskim odnosima.  
Kljune rijei: stresni dogaaji, stres, studenti 
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The content of stressful situations and events among the students od Faculty of 
Education 
SUMMARY 
The aim of this study is to identify the contents of stressful situations and events among the 
students of the Faculty of teacher education in Osijek. First study aimed at gathering as many 
situations or events that students have experienced in their lives and which caused them stress. 
In the first study 142 students of the fifth, fourth and the third year of the university teachers 
studies took part. In the second study 105 students of the fifth, fourth and the third year the 
university teachers studies took part. The aim of the second study was to determine which of 
the 100 such situations and events students have experienced in the last 6 months, and the self-
assesed level of stress every single event and situation evoked. The results showed that the 
students listed in highest frequency the stressful situations and events related to their teachers 
studies. These were followed in frequency by the stressful situations and events related to health 
as well as to interpersonal relationships.  
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Kroz svoj život susreemo se s razliitim situacijama u kojima svatko od nas reagira na 
sebi   svojstven nain. Neke od tih situacija su posebne po tome što kod ljudi na odreene naine 
izazivaju stres.
Daljnji teorijski dio teksta donosi saznanja o stresu ije su definicije raznolike i usko 
povezane s izvorima stresa. U današnje vrijeme u kojemu se život može opisati kao užurban i 
nepredvidiv, otkrivamo sve više izvora stresa odnosno ljudima nove situacije i dogaaji 
predstavljaju izvor stresa. U psihologiji, stres oznaava zahtjev koji od organizma traži 
prilagodbu, sueljavanje ili podnošenje (Rathus, 2000). Psihološki stres nastaje kad osoba 
procjeni da nee moi udovoljiti okolnim i/ili unutarnjim zahtjevima koji nadilaze njezine 
mogunosti (Lackovi-Grgin, 2000). Stresori su razliiti kao i stresne reakcije. Izvori stresa 
sežu od razliitih stresnih prilika u školskoj sredini te izboru zvanja do stresa izazvanoga 
okolinom i životnim dogaajima. Stres esto utjee na naše zdravlje te dovodi do razliitih 
bolesti. Uvelike može utjecati na naš živani i imunološki sustav što implicira pojavu sve veeg 
broja bolesti i potrebe za njihovim lijeenjem. No, ono što je bitno naglasiti jest da svi ljudi ne 
doživljavaju razliite situacije stresnim. Odreene situacije za nekoga mogu biti stresne dok ih 
druga osoba nee doživjeti na takav nain. Stres ne moramo uvijek doživljavati kao nešto štetno 
s obzirom na to da se neki ljudi s njim znaju i mogu nositi. 

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1.1. Definicija stresa 
Stres je rije koju danas toliko esto koristimo. Ona se može pronai na internetskim 
portalima, u asopisima, novinama i sl. esto su teme koje se odnose na stres zastupljene 
odgovorima na razliita pitanja koja se tiu pojma i definicije stresa. Ono što je ljudima 
zanimljivo su naslovi i tekstovi koji nude razliite metode borbe sa stresom te tekstovi o tome 
kako i u kolikoj mjeri stres utjee na naše zdravlje. Pojam stresa se u medicini poeo koristiti 
tek 50–ih godina prošlog stoljea nakon rezultata istraživanja Hansa Selyea koja su tada 
potvrdila pretpostavku kako stres ima znaajan utjecaj na endokrinološke i imunološke funkcije 
organizma. Prije toga rije stres korištena je podruju mehanike, a opisivala je „silu“ koja 
djeluje na neki materijal pod optereenjem (Havelka, 1998). Danas je stres, naravno, usko vezan 
uz ovjekov svakodnevni život. Prema Lazarusu i Folkmanu (2004) stres se odnosi na relaciju 
izmeu osobe i njezina okruženja koji s jedne strane uzima u obzir karakteristike osobe, a s 
druge strane prirodu okolinskih dogaaja. 
Suoavanje sa stresom svakidašnji je dio normalnog ljudskog sazrijevanja. Prema 
Spielbergeru (1986) svaka prilika u kojoj drugi ocjenjuju ponašanje neke osobe za nju može 
imati obilježje stresa. Stresovi mogu imati pozitivan i negativan uinak na pojedine osobe. 
Najviše pozornosti privlae stresovi koji izazivaju negativan uinak zbog ega se stres smatra 
uzrokom velikog broja neugodnosti (Spielberger, 1986). Jednima je stres neki dogaaj, kao što 
je ispitna situacija, javni nastup, a drugima je odreeno psihiko stanje, ono što se zbiva unutar 
njih i opisuju ga apstraktno (Ajdukovi i Ajdukovi, 1996). 
Razliite su definicije stresa, no svaka od njih upuuje na isto. Tako se prema Spielbergeru 
(1986) stres odnosi na okolnosti koje od nekoga zahtijevaju fizike ili psihike napore, ali se 
takoer odnosi i na emocionalne reakcije koje pojedinac u tim prilikama iskusi. Jedna od 
definicija opisuje stres kao tjelesnu ili mentalnu napetost koju izazivaju faktori što mijenjaju 
postojeu ravnotežu (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, 1988, prema Hudek-
Kneževi i Kardum, 2005). Havelka (1994) stres definira kao stanje poremeene 
psihofiziološke ravnoteže organizma koje zahtijeva nekakve dodatne napore kako bi se 
uspostavila prijašnja ravnoteža. Mateši (2003) navodi da je stres multifacetni pojam koji se 
manifestira na razliitim razinama, jer se može analizirati od fiziološkog do patološkog stupnja 
luenja hormona i nastajanja bolesti, preko kvalitete života pojedinca, pa do traumatskih 
posljedica nastalih nakon prirodnih katastrofa ili pak ratnih trauma. Tyrer (1991) navodi da 
jedna od, kako bi on rekao besmislenih, definicija stresa govori o tome da stres predstavlja 
stanje neugode nastalo uslijed teškoa na koje pojedinac ne može djelovati. Svaka od ovih 
definicija, kao i mnoge druge koje postoje u razliitim literaturama, upuuje na dvije injenice 


– stres je neugodan te predstavlja nešto na što mi ne možemo utjecati. Stres je na taj nain 
povezan i s našim duhom, ali i tijelom. Zbog toga Tyrer (1991) nudi novu definiciju stresa koja 
bi za njega bila najprihvatljivija, a to je je da je stres reakcija duha i tijela na promjenu.  
1.2. Podjela stresova 
Stresove dijelimo prema trajanju i prema jakosti. Prema trajanju ih dijelimo na akutne i 
kronine, a prema jakosti na male i umjerene svakodnevne stresove, jake životne stresove i vrlo 
jake traumatske životne stresove (Havelka, 1998). 
1.2.1. Stresovi prema trajanju 
Akutni stresovi su uvjetovani naglim stresorima. Takvi stresori dovode do naglih promjena 
u organizmu. Oni su ti koji izazivaju velike emocionalne i organske reakcije koje se smiruju 
nakon prestanka odreene opasnosti. Takvi stresovi mogu biti izazvani npr. prilikom prometne 
nesree, potresa, napada nasilnika i sl. (Havelka, 1998).
Kronini stresovi nastaju pod stalnom izloženošu opasnoj odnosno neugodnoj situaciji u 
kojoj se pojedinac može nai. Takva situacija traje duže vrijeme, a mogunost izlaska iz nje je 
vrlo ograniena. Primjere kroninih stresova možemo pronai u dugotrajnom životu u 
progonstvu, siromaštvu, bolesti, nezaposlenosti i sl. Psihike posljedice izazvane kroninim 
stresom kod ljudi su vidljive u obliku tjeskobe, potištenosti, bespomonosti, depresije i dr. 
(Havelka, 1998). 
1.2.2. Stresovi prema jakosti 
Kako je ve navedeno, stresove možemo promatrati i prema jakosti. S obzirom na to 
podrazumijevamo male i umjerene svakodnevne stresove, jake životne stresove i vrlo jake 
traumatske životne stresove (Havelka, 1998). 
 Mali i umjereni svakodnevni stresovi su uobiajeni za život svakog pojedinca. Oni mogu 
biti prouzrokovani prometnom gužvom, nedostatkom vremena, gubitkom stvari  i sl. Ovakvi 
stresovi ne utjeu znaajno na naš organizam odnosno oni na njega nemaju štetan utjecaj. Bitno 
je rei kako stresovi poput ovih pojedincu mogu pomoi u borbi s velikim životnim stresovima 
jer se prevladavajui manje stresne situacije upravo uimo prevladavati i one nešto složenije 
(Havelka, 1998). 
Jaki životni stresovi nisu dio ovjekove svakodnevice, ali djeluju na ovjekov svakodnevni 
život. Svaki pojedinac se s ovim tipom stresa upozna tijekom života s obzirom da se pod ovakve 
stresove ubrajaju teške bolesti, smrt bliskih osoba, dugotrajna glad, prognanstvo i sl. 

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Prevladavanje ovakvih stresova zahtijeva više vremena, ali veina ljudi ih uspijeva prevladati. 
Kod manjeg broja ljudi stresovi ove jaine mogu ostaviti trajne posljedice (Havelka, 1998). 
Vrlo jaki traumatski životni stresovi ne dogaaju se esto, a zbog svoje jaine  pojedinca 
dovode do trajnih poremeaja psihikog i tjelesnog zdravlja. Veina ljudi se tijekom života nee 
susresti s ovakvim stresovima no, oni koji ih dožive ostatak života osjeaju velike posljedice. 
Ovaj stres dogaa se kada osoba doživi npr. silovanje, obiteljsko nasilje i sl. Veže se i uz ratne 
situacije, iako kako je ve navedeno može nastati i u iznimnim situacijama unutar obitelji ili u 
okolini u kojoj pojedinac živi i radi. Traumatski stres je sasvim nova dimenzija u odnosu na 
male ili jake stresove. Oni pojedincu onemoguavaju prikladno suoavanje sa stresom jer se 
osoba koja ih doživi esto osjea bespomonom (Havelka, 1998). 
1.3. Stresori 
Havelka (1998) navodi kako je stresni podražaj ili stresor svaki tjelesni, psihiki ili socijalni 
poticaj koji pojedinca dovodi do stresa. Stresori se dijele na fizikalne i kemijske, biološke, 
psihike te socijalne stresore.  
Pod fizikalnim i kemijskim stresorima podrazumijevamo primjere kao što su izloženost 
jakoj buci, strujnom udaru, prirodnim nepogodama i sl. Biološki stresori mogu izazvati stres 
ukoliko pojedinac osjea jaku tjelesnu bol, ako je izložen nekakvoj infekciji ili krvarenju, 
ukoliko pojedinac duže vrijeme ne spava i sl. Psihiki stresori se odnose na izloženost mnogim 
životnim situacijama koje podrazumijevaju meuljudske sukobe bez obzira radi li se o 
sukobima unutar obitelji ili sukobima s drugim ljudima. Takoer, nedostatak vremena i novca 
pripada psihikim stresorima kao i mnogi drugi koji kod pojedinaca izazivaju frustracije i u 
krajnjem sluaju dovode u stanje stresa. Socijalni stresori su oni koji se odnose na nekakve 
socijalne promjene koje mogu ukljuivati probleme nastale u ekonomiji i društvenim odnosima.  
1.3.1. Mjerenje stresora 
Zbog istraživanja odnosa izmeu stresa i bolesti došlo je do potrebe za tonim mjerenjem 
stresa. Stres se mjeri razliitim upitnicima. Jedan od takvih upitnika osmislili su Amundson, 
Hart i Holmes 1986. godine i nazvali ga „Popis nedavnih dogaaja“ (Nietzel i sur., 2002). Ovaj 
upitnik sadrži 42 dogaaja koja su povezana sa zdravljem, obitelji te osobnim, profesionalnim 
i financijskim dogaajima (Nietzel i sur., 2002). Osobe koje ga rješavaju oznauju koje su od 
dogaaja doživjeli u proteklih šest, dvanaest, dvadeset etiri ili trideset i šest mjeseci te tim 
dogaajima pridodaju odreene vrijednosti s obzirom na to kolike je promjene navedeni 
dogaaj zahtijevao (1 = vrlo malo prilagoavanja, 100 = maksimalno prilagoavanje). (Nietzel 

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i sur., 2002.) Zbrajanjem vrijednosti dobiva se koliina životnih promjena. Stresni dogaaji 
unutar navedenog upitnika organizirani su u pet kategorija što prikazuje tablica 1. (Nietzel i 
sur., 2002, 417.str., prema Amundson, Hart i Holmes, 1986). 
Tablica 1. Pet kategorija stresnih dogaaja i njihovi primjeri 
Kategorija Primjeri 
Zdravlje • velika promjena uobiajenog naina 
prehrane 
• velika promjena u uobiajenim 
navikama spavanja 
Posao • prijelaz na novu vrstu posla 
• izbacivanje s posla, otkaz 
• promjena radnog vremena ili uvjeta 
rada 
Dom i obitelj • promjena u obiteljskim 
„okupljanjima“ 
• smrt bliskog prijatelja 
• rastava 
• novi lan u obitelji 
Osobni i socijalni dogaaji • teškoe u seksualnom životu 
• manji prekršaji 
• dopust, godišnji odmor 
• velika promjena u crkvenim 
aktivnostima 
Financijski dogaaji • velika poslovna promjena 
• isplata kredita ili duga 
• uzimanje kredita ili posudba novca za 
neku veliku kupnju (kue, poslovnog 
prostora, zemljišta itd.) 
Napomena. Preuzeto iz Nietzel i sur., 2002, 417.str., prema Amundson, Hart i Holmes, 1986. 
Ovaj i slini upitnici potaknuli su druge istraživae da izrade instrumente za procjenu stresa 
koji na drugaiji nain ocjenjuju pojavu odreenog dogaaja, vremensko razdoblje koje se 
uzima u obzir i sadržaj promatranih dogaaja (Nietzel i sur., 2002, prema Zimmerman, 1983). 
	
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Upitnici su se tako nastojali što više individualizirati kako bi se poveala njihova osjetljivost na 
stresore koje doživljavaju ljudi razliitih kultura ili naroda (Nietzel i sur., 2002).  
Rezultati mnogih istraživanja istraživae su doveli do zakljuaka da postoji povezanost 
izmeu stresa i bolesti. Isto tako, rezultati su pokazali da je ta povezanost relativno slaba. 
Odnosno, za oekivati je da e znaajniji stresori zasigurno dovesti osobu do oboljenja od neke 
bolesti prije nekih manjih stresova koje je osoba doživjela. No, veina ljudi koja je izložena 
stresorima nee se razboljeti (Nietzel i sur., 2002). 
1.4. Stresne reakcije 
Reakcije na stres su razliite. Mogu biti fiziološke, psihološke i mogu se oitovati u 
promjenama ponašanja (Havelka, 1998). Jaina i trajanje reakcija na stres ovisi o vrsti stresora, 
njegovoj jaini i trajanju, ali i o psihološkim osobinama linosti, procjeni vlastitih mogunosti 
odupiranja stresu te procjeni koliine mogue potpore socijalne okoline koju pojedinac može 
oekivati od svoje obitelji, prijatelja i dr. Zbog svega navedenoga svaki pojedinac na odreeni 
stresor reagira drugaije. Ako netko u stresnoj situaciji procjeni da se može nositi s tim stresom 
i da e u tim trenutcima imati potporu socijalne okoline, jaina i trajanje stresnih reakcija tada 
e biti osjetno slabije. Stresne reakcije pravi su primjer jake uzajamne povezanosti psihikih i 
tjelesnih stanja. Pod utjecajem stresa može doi do razliitih tjelesnih smetnji koje se pojavljuju 
kao povremeni tjelesni simptomi (glavobolja, nesanica i sl.), a potiu ih jake fiziološke 
promjene (Havelka, 1998). 
1.4.1. Fiziološke reakcije 
Ova vrsta reakcija na stres uvjetovana je pojedinanom simpatikoadrenergikom 
aktivnošu, a ona dovodi do pojaanog i ubrzanog rada srca i plua, porasta krvnog tlaka, 
porasta tjelesne temperature, proširenja zjenica, poveanja mišine napetosti i dr. Svrha ovih 
reakcija jest ta što one organizmu osiguravaju dodatnu snagu, izoštrenost percepcije i 
kognitivnu usmjerenost na uzrok stresa. Upravo zbog toga se ovjek uspješnije sueljava s 
uzrocima stresa ili brže uspijeva „pobjei“ iz stresne situacije. Za akutne stresove ove reakcije 
su svrhovite, ali kod dugotrajnog kroninog stresa one mogu biti dodatno ugrožavajue te mogu 
pogodovati nastajanju razliitih bolesti. Od fizioloških reakcija kod pojedinaca se u stresnim 
situacijama mogu pojaviti bolovi u prsima, suha usta, osjeaj munine i dr. (Havelka, 1998). 
1.4.2. Psihike reakcije 
Psihike reakcije na stres dijelimo na emocionalne i spoznajne. Pod emocionalnim 




sumnjiavost i mnoge druge dok pod spoznajnim reakcijama podrazumijevamo promjene u 
pozornosti, teškoe u koncentraciji, zaboravljanje obaveza, none more i sl. (Havelka, 1998). 
1.4.3. Promjene ponašanja 
 Promjene ponašanja koje nastaju zbog utjecaja stresa dosta su ovisne o vrsti stresa zbog 
kojega se javljaju.  Kod akutnog stresa ispoljavaju se u obliku reakcije  „borbe ili bijega“, a kod 
kroninog stresa kao poremeaji spavanja, zlouporabe alkoholnih pia, droge i sl.  (Havelka, 
1998). 
1.5. Izvori stresa 
Pitanjem stresa bave se mnogi strunjaci. Ono što svakoga od njih zanima jesu uzroci 
stresa, u kojim uvjetima on nastaje te što se pod njegovim utjecajem odvija u našem organizmu 
(Havelka, 1994). Kod definiranja izvora stresa polazi se od pretpostavke da svaka situacija 
može za nekoga biti stresna odnosno osobu može dovesti u stanje stresa. Takve situacije su 
raznolike i ne utjeu na svakoga jednako. Dok e za nekoga situacija biti jako stresna kod 
drugoga ona ne mora uope izazvati stres. O pojedincu ovisi hoe li neka situacija za njega biti 
stresna ili ne. Havelka (1994) navodi da prethodno ovisi o tome kako pojedinac procjenjuje 
odreenu situaciju u kojoj se našao odnosno smatra li ju ugrožavajuom za sebe i svoje bližnje 
ili ju tako ne doživljava.  Postoje i one situacije u životu ljudi koje bi veina navela kao stresne 
situacije. To se odnosi na situacije koje ukljuuju ratna razaranja, smrt bliskih osoba, nasilje, 
elementarne nepogode, prometne nesree i sl. Jednako kao nabrojane situacije, stresna situacija 
može biti i nekakav dobitak na lutriji (Havelka, 1994). Iako navedena situacija ne predstavlja 
nešto loše ona može biti stresna jer izaziva veliku promjenu u životu pojedinca. Izvori stresa su 
dakle raznoliki i ne moraju se uvijek odnositi na nešto loše. Stresori su ti koji uzrokuju stresne 
situacije s kojima se ljudi susreu u svakodnevnome životu. U nastavku teksta bit e opisane 
odreene stresne situacije i njihovi izvori.  
1.5.1. Stresne prilike u školskoj sredini 
Prvo redovito odvajanje  djeteta od obitelji dogaa se upravo za vrijeme djetetova polaska 
u školu. Boravak u školi veini djece predstavlja poetak socijalizacije izvan obitelji. U to 
vrijeme dijete je vrlo osjetljivo jer se njegove navike mijenjaju, ono se mora prilagoavati 
novonastaloj situaciji i pravilima koja vladaju kako unutar razreda tako i u školi kao ustanovi.  
Djeca esto prvu stresnu situaciju u školi doživljavaju kada im se postavi zadatak uenja 
itanja. Tako izazvan stres je kod neke djece uvelike zastupljen dok je kod drugih zastupljen u 
vrlo maloj razini. Ovakva pojava može se objasniti prethodnom pripremljenošu djece za 
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polazak u školu. S nekom djecom roditelji više rade kod kue te se ona za zadatak uenja itanja 
osjeaju spremnijom od ostale djece (Spielberger, 1986). Osim polaska u školu stresno 
razdoblje za djecu može biti promjena škole, prijelaz iz osnovne u srednju školu te upis na 
fakultet. Razina neuspjeha u srednjoj školi te na fakultetu se znatno poveava u odnosu na 
osnovnu školu što uenicima stvara dodatan  pritisak (Spielberger, 1986). Izrazito stresnim se 
esto navodi upis na fakultet jer on od kandidata zahtijeva natjecateljski duh da bi se postigao 
željeni cilj odnosno upis na željeni fakultet. 
1.5.2. Ispitni stres 
U današnje vrijeme testovi imaju sve vee znaenje. Tako je od velike važnosti dobro 
riješiti prijemne testove za npr. upis na fakultet. To je samo jedan od testova koji izaziva stres 
kod velikog broja ljudi, a ija pojava nekada pojedince dovodi do situacija u kojima moraju 
potražiti strunu pomo. Zbog pojave stresa koji izaziva tjeskobu, prema mnogim 
istraživanjima, studenti se ne mogu skoncentrirati na uenje gradiva jer im se razmišljanje o 
ishodu testa stalno uplie u misli. Velik broj studenata bi stresnim naveo pisanje samog ispita 
pri emu se esto javljaju blokade i nemogunost odgovora na pitanja iz testa iako su ti studenti 
gradivo nauili. Stres je kao i u mnogim drugim situacijama pa tako i u ispitnoj situaciji vrlo 
ograniavaju za velik broj studenata. Kod studenata se u tim situacijama javljaju razliiti 
emocionalni i fiziološki procesi kao reakcija na stresnu situaciju. Studenti u tim situacijama 
nisu zabrinuti samo za navedeni ispit, nego i za budue ispite kao i za nekakav dugoroniji 
uspjeh na studiju, ali i u budunosti, prilikom zaposlenja (Spielberger, 1986). 
1.5.3. Stres prilikom izbora zvanja 
Ostvarivanje u poslovnom smislu, materijalni uspjeh te priznanje za rad vrlo je bitno 
svakome pojedincu. Zbog toga je izbor zvanja kao i nalaženje adekvatnog radnog mjesta od 
velike važnosti. Navedeno esto izaziva stres kod mladih ljudi, dvadesetogodišnjaka, koji se 
znatno poveava ukoliko u državi vlada opa nezaposlenost. Svaki od poslova može ukljuivati 
razliite izvore stresa. Oni se mogu odnositi na loše radne uvjete, predugo radno vrijeme, 
vremenska ogranienja odnosno rokove, loše odnose s nadreenima i suradnicima i sl. Sve 
nabrojeno kao i kombinacije razliitih izvora stresa mogu stvoriti pogubne pritiske. Odreeni 
poslovi i zvanja sama po sebi izazivaju vei stres od drugih. To su naješe poslovi koji iziskuju 
stalnu kontrolu te brigu i odgovornost za druge, ali i za vlastite živote. Tako su poslovi pilota, 
kontrolora leta, vojnika, policajaca, medicinskih sestara i sl. ocijenjeni kao jedni od najstresnijih 
poslova uope (Spielberger, 1986). 
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1.5.4. Stres izazvan okolinom 
U našoj okolini sve je više izvora stresa s obzirom da smo u ovo vrijeme u kojem živimo 
puno svjesniji svoje bliže i dalje okoline i toga da dogaaji koji se odvijaju neposredno u našoj 
blizini kao i oni koji se odvijaju nešto udaljenije od nas mogu imati velike posljedice na život 
svakoga od nas. Tako izvori stresa mogu biti prirodne katastrofe, potresi, ratovi, prometne 
gužve, buka, zagaenost zraka i vode i sl. ak i kada se sve navedeno ne odvija u našoj bližoj 
okolini. Uzrok tomu je dostupnost velikog broja informacija do kojih ljudi dolaze putem 
razliitih medija.  
Mnoštvom istraživanja dokazano je kako se ljudi u gradovima bore s razliitim i 
mnogobrojnim uzrocima stresa poput gužve, buke i dr. Svi ti uzroci i mnogi drugi otežavaju 
njihovo svakodnevno djelovanje i obavljanje svakodnevnih zadataka poput odlaska na posao, 
no ono što je bitno naglasiti jest da takav nain života i stres koji proživljavaju uvelike može 
utjecati na njihovo zdravlje. Mnogim istraživanjima je dokazano da buka može dovesti do 
problema sa sluhom, a prometna vreva može dovesti do ubrzanog rada srca, pojaanog znojenja 
i izluivanja hormona što su obilježja stresne reakcije (Spielberger, 1986). 
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2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
Cilj je ovoga istraživanja istražiti i opisati sadržaj stresnih situacija i dogaaja, i stupanj 
stresa uzrokovan njima, koje su studenti Uiteljskog studija tree, etvrte i pete godine doživjeli 
unutar posljednjih šest mjeseci.  
Cilj je prikupiti, objediniti  i kategorizirati podatke na temelju: 
a) slobodnih opisa situacija i dogaaja koje sudionici u prvom istraživanju navode 
kao stresne,  
b) podataka dobivenih iz drugoga istraživanja o vrsti stresnih situacija i dogaaja 
koje su sudionici doživjeli u posljednjih šest mjeseci te koji stupanj stresa 
navedene situacije i dogaaji kod njih izazivaju. 
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3. ISTRAŽIVANJE 1.  
Cilj je ovoga istraživanja prikupiti podatke o situacijama i dogaajima koji studentima 
tree, etvrte i pete godine Uiteljskog studija izazivaju stres. Ovo je istraživanje provedeno sa 
svrhom prikupljanja navedenih podataka koji e poslužiti za formuliranje i oblikovanje upitnika 
drugoga istraživanja koje e se provesti na ve navedenim godinama Uiteljskog studija.  
3.1. Metoda 
3.1.1. Sudionici 
Prvi je dio istraživanja proveden na uzorku od 142 sudionika, studenta Uiteljskog studija 
u Osijeku koji su odluili dobrovoljno i anonimno sudjelovati u istraživanju. S obzirom na 
studijsku godinu na kojoj studiraju u navedenom uzorku je bilo 39,43% (N = 56) studenata pete 
godine 21,12% (N = 30) studenata etvrte godine i 39,43% (N = 56) studenata tree godine. 
3.1.2. Mjerni instrument i postupak 
U istraživanju je korišten anonimni upitnik u kojemu su studenti zamoljeni da napišu sve 
što je za njih stresna situacija i dogaaj. Studenti su se trebali prisjetiti što više takvih situacija 
i dogaaja te ih zapisati. Istraživanje je provedeno u travnju 2018. godine na Uiteljskom studiju 
u Osijeku. Na ovaj je nain prikupljeno 100 dogaaja i situacija koje kod studenata izazivaju 
stres i koje e biti uvrštene u upitnik drugoga istraživanja.  
3.2.Rezultati 
Jedna je vrijednost bila dominantna odnosno naješe se pojavljivala u skupu odgovora 
sudionika (mod). Kao što je vidljivo iz tablice 2. naješe navoeni dogaaji koji predstavljaju 
izvor stresa kod studenata bili su ispitni rokovi, a nakon njih slijede bolest (vlastita, bliskih 
osoba) te smrtni sluajevi i dr.  
Tablica 2. Stresne situacije i dogaaji prema frekvencijama navoenih dogaaja  
Dogaaj/ situacija N Postotak 
1. Ispitni rokovi 60 42,25 
2. Bolest (vlastita, bliskih osoba) 54 30,03 
3. Smrtni sluaj (obitelj, prijatelji, poznanici) 47 33,10 
4. Javni nastup 42 29,58 
5. Usmeni ispit 40 28,17 
6. Održavanje javnog sata 39 27,46 
7. Svaa s prijateljima 38 26,76 
8. Gužva u prometu 25 17,61 
9. Pismeni ispit 23 16,20 




Ovo istraživanje predstavlja odgovor na pitanje koje situacije i dogaaje studenti smatraju 
stresnima. Ujedno upuuje na to da su studenti kao naješi stresni dogaaj navodili primjer 
ispitnog roka koji je dio njihova akademskog života dok su ostali naješe navoeni primjeri 
bili vezani uz svakodnevni život i zbivanja u njemu. Tablica 1. iz teorijskog dijela teksta 
prikazuje pet kategorija stresnih dogaaja u koje bi se mogli razvrstati i dogaaji koje su 
navodili studenti Uiteljskog studija u Osijeku. Kategorije su povezane sa zdravljem, poslom, 
domom i obitelji, osobnim i socijalnim dogaajima, financijskim dogaajima kojima u ovom 























4. ISTRAŽIVANJE 2. 
4.1.Metoda
4.1.1. Sudionici
Ovo istraživanje provedeno je na uzorku od 105 studenata tree, etvrte i pete godine 
Uiteljskog studija u Osijeku kako bi se doznalo koje su stresne dogaaje i situacije doživjeli 
studenti Uiteljskog studija u zadnjih šest mjeseci te u kolikoj je mjeri za njih pojedini dogaaj 
na ljestvici od 1 do 5 bio stresan. U istraživanju je sudjelovalo 36,19% (N = 38) studenata tree 
godine, 28,57%  (N = 30) studenata etvrte godine te 35,23% (N = 37) studenata pete godine 
Uiteljskog studija. 
4.1.2. Mjerni instrument i postupak 
Mjerni instrument sastavljen za potrebe ovoga istraživanja jest upitnik sastavljen na osnovi 
rezultata prvoga istraživanja. Sadrži 100 estica odnosno stresnih dogaaja i situacija. Uz 
upitnik sudionici su dobili opis istraživanja i suglasnost koju je svaki sudionik prije rješavanja 
upitnika morao potpisati. (Prilog 1) Sudionici su u upitniku morali oznaiti jesu li u posljednjih 
šest mjeseci doživjeli navedeni dogaaj ili ne te u kolikoj mjeri je odreeni dogaaj koji su 
oznaili kao onaj koji su doživjeli za njih bio stresan (1- uope nije stresan, 2- nije stresan, 3- 
dijelom je stresan, a dijelom ne, 4- stresan je, 5- vrlo je stresan). Istraživanje je provedeno u 
svibnju 2018. godine na Uiteljskom studiju u Osijeku. Dogaaji koji su bili sadržani u upitniku 
razvrstani su u nekoliko tematskih podruja stresora radi daljnje analize podataka. Prema 
stresorima podijeljeni su u tematska podruja pod nazivima: Studij, Zdravlje, Promet, Posao, 
Novac, Meuljudski odnosi, Drugi i svijet što je vidljivo iz tablice 3. Tablica 3. takoer nudi 
prikaz pojedinih dogaaja i situacija pridruženih odgovarajuem tematskom podruju. Na taj 
nain stvorio se inventar stresnih situacija i dogaaja iz kojega su potom uklonjeni dogaaji 




4.2. Rezultati  
Tablica 3. Prikaz dogaaja i situacija po tematskim podrujima 
Tematska podruja Dogaaji/ situacije 
Studij 1. Ispitni rokovi 
2. Usmeni ispit 
3. Pismeni ispit 
4. Oekivanje rezultata ispita/kolokvija 
5. Pad na ispitu 
6. Uenje 
7. Sviranje na ispitnom roku 
8. Javni nastup 
9. Održavanje javnog predavanja 
10. Pisanje pripreme za javni sat 
11. Pjevanje na javnim predavanja 
12. Komunikacija s uiteljicama radi 
javnog sata 
13. Razgovor s profesorima 
14. Nedostatak vremena 
15. Dugotrajna predavanja 
16. Samostalno izvršavanje razliitih 
obaveza/ zadataka 
17. Pisanje diplomskoga rada 
18. Pisanje seminarskoga rada 
19. Odabir izbornih predmeta 
20. Kolokvij iz Matematike 
21. Kolokviji 
22. Nastava Matematike 
23. Velika koliina kolokvija u kratkom 
vremenskom razdoblju 
24. Ispit iz Matematike 
25. Strah od pada godine na fakultetu 
26. Rješavanje administrativnih poslova 
na fakultetu (upis, potvrde i sl.) 
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27. Studenti viših godina su mi 
prepriavali svoja loša iskustva 
Zdravlje 1. Smrtni sluaj (obitelj, prijatelji, 
poznanici) 
2. Bolest (vlastita, bliskih osoba) 
3. Posjet lijeniku 
4. Posjet stomatologu 
5. Izostanak/ kašnjenje mjesenice 
6. Menstrualni bolovi 
7. Oporavak od ozljede 
8. Išekivanje rezultata bolnikih 
pretraga (vlastitih, bliskih osoba) 
9. Neispavanost 
10. Osjeaj gladi 
11. Osjeaj usamljenosti 
12. Osjeaj umora 
Promet 1. Gužva u prometu 
2. Prometna nesrea 
3. Korištenje javnog prijevoza 
4. Vožnja s lošim vozaem 
5. Putovanje do mjesta u kojem živim 
6. Brza vožnja automobilom 
7. Višesatno putovanje 
8. Vozaki ispit 
9. Upravljanje automobilom 
10. Vožnja autocestom 
Posao 1. Razgovor za posao 
2. Odgovornost na poslu 
3. Sezonski studentski posao 
4. Razmišljanje o zapošljavanju u 
struci 
Novac 1. Nedostatak novca 
2. Gubitak stvari 
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3. Plaanje rauna 
4. Trošak novca na skripte/ knjige 
Meuljudski odnosi 1. Svaa s prijateljima 
2. Svaa s partnerom/ partnericom 
3. Svaa s roditeljima 
4. Vrijeanje i omalovažavanje od 
strane nekoga 
5. Kritike drugih koje se odnose na 
mene 
6. Kašnjenje (drugih ljudi) 
7. Kašnjenje (vlastito) 
8. Loši odnosi unutar obitelji 
9. Preseljenje 
10. Udaljenost od obitelji na duže 
razdoblje 
11. Rastava roditelja 
12. Život s roditeljima 
13. Druženje i razgovor s rodbinom 
14. Kuhala sam za obitelj 
15. Nepravda i laž o meni 
16. Iznenadna promjena planova 
17. Prekid ljubavne veze 
18. Razgovor s nepoznatim ljudima 
19. Upoznavanje partnerove obitelji 
20. Razgovor o intimnim pitanjima 
21. Netko se prema meni nasilno 
ponašao 
Drugi i svijet 1. Gubitak novca na kladionici 
2. Važna natjecanja 
3. Slušanje o ratovima u svijetu 
4. Politika previranja 
5. Bio sam nedovoljno informiran/a o 




6. Planiranje budunosti 
7. Gubitak kunog ljubimca 
8. Boravak u zatvorenom i zagušljivom 
prostoru 
9. Ispražnjena baterija na mobilnom 
telefonu 
10. Prijava boravišta 
11. Prirodne katastrofe (poplave, 
potresi) 
12. itanje loših vijesti 
13. Gledanje horor filmova 

Podatci prikupljeni na osnovu upitnika i istraživanja provedenoga na treoj, etvrtoj i petoj 
godini Uiteljskog studija upuuju na to da su studenti navedenih studijskih godina kao naješi 
stresni dogaaj u posljednjih šest mjeseci oznaili kolokvije što je vidljivo iz tablice 4. 
Frekvencija navedenog dogaaja je 104 što znai da je ukupno 104 sudionika kolokvije 




Analiza sadržaja i uestalosti dogaaja i situacija po tematskim podrujima stresora 
Tablica 4. Uestalost stresnih dogaaja u ispitanom uzorku  
Dogaaj Frekvencija Postotak 
studenata*
Kolokviji 104 99 
Nervoza prije kolokvija/ispita 103 98,1 
Ispitni rokovi 102 97,1 
Oekivanje rezultata ispita/ kolokvija 102 97,1 
Samostalno izvršavanje razliitih obaveza/ zadataka 102 97,1 
Uenje 101 96,2 
Osjeaj umora 101 96,2 
Usmeni ispit 100 95,2 
Neispavanost 99 94,3 
Dugotrajna predavanja 98 93,3 
Nedostatak vremena 97 92,4 
Razgovor s profesorima 95 90,5 
Druženje i razgovor s rodbinom 95 90,5 
Velika koliina kolokvija u kratkom vremenskom razdoblju 95 90,5 
Razmišljanje o zapošljavanju u struci 95 90,5 
Planiranje budunosti 95 90,5 
Ispražnjena baterija na mobilnom telefonu 94 89,5 
Javni nastup 93 88,6 
Putovanje do mjesta u kojem živim 92 87,6 
Pismeni ispit 91 86,7 
Kašnjenje (drugih ljudi) 90 85,7 
Menstrualni bolovi 89 84,8 
Život s roditeljima 87 82,9 
Boravak u zatvorenom i zagušljivom prostoru 87 82,9
Gužva u prometu 86 81,9 
ekanje u nekoj od ustanova 86 81,9 
Korištenje javnog prijevoza 85 81 
Odabir izbornih predmeta 84 80 
Strah od neuspjeha 84 80 
Pisanje seminarskoga rada 82 78,1 
itanje loših vijesti 82 78,1 
Posjet lijeniku 81 77,1 
Iznenadna promjena planova 81 77,1 
Kuhala sam za obitelj 79 75,2 
Trošak novca na skripte/ knjige 79 75,2 
Slušanje o ratovima u svijetu 79 75,2 
Bolest (vlastita, bliskih osoba) 78 74,3 
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Višesatno putovanje 78 74,3 
Razgovor s nepoznatim ljudima 77 73,3 
Rješavanje administrativnih poslova na fakultetu (upis, potvrde 
i sl.) 
76 72,4 
Posjet stomatologu 73 69,5 
Nedostatak novca 72 68,6 
Kašnjenje (vlastito) 71 67,6 
Brza vožnja automobilom 68 64,8 
Djetetov pla 68 64,8 
Održavanje javnog predavanja 67 63,8 
Napetost prije održavanja javnog sata 67 63,8 
Kolokvij iz Matematike 67 63,8 
Išekivanje rezultata bolnikih pretraga (vlastitih, bliskih osoba) 66 62,9 
Pisanje pripreme za javni sat 66 62,9 
Osjeaj gladi 66 62,9 
Komunikacija s uiteljicama radi javnog sata 65 61,9 
Svaa s partnerom/ partnericom 65 61,9 
Kritike drugih koje se odnose na mene 65 61,9 
Plaanje rauna 64 61 
Nastava Matematike 64 61 
Osjeaj usamljenosti 64 61 
Svaa s roditeljima 63 60 
Upravljanje automobilom 63 60 
Vožnja autocestom 63 60 
Gubitak stvari 61 58,1 
Razgovor o intimnim pitanjima 61 58,1 
Smrtni sluaj (obitelj, prijatelji, poznanici) 59 56,2 
Izostanak/ kašnjenje mjesenice 58 55,2 
Nepravda i laž 57 54,3 
Politika previranja 57 54,3 
Bio sam nedovoljno informiran/a o situaciji u kojoj se nalazim 57 54,3 
Udaljenost od obitelji na duže razdoblje 56 53,3 
Svaa s prijateljima 55 52,4 
Strah od pada godine na fakultetu 53 50,5 
Vožnja s lošim vozaem 51 48,6 
Gledanje horor filmova 50 47,6 
Studenti viših godina su mi prepriavali svoja loša iskustva 44 41,9 
Loši odnosi unutar obitelji 44 41,9 
Odgovornost na poslu 44 41,9 
Upoznavanje partnerove obitelji 42 40 
Ispit iz Matematike 40 38,1 
Osjeaj nezadovoljstva odabranim fakultetom 39 37,1 


Pad na ispitu 38 36,2 
Vrijeanje i omalovažavanje nekoga 38 36,2 
Razgovor za posao 38 36,2 
Sviranje na ispitnom roku 37 35,2 
Prijava boravišta 36 34,3 
Oporavak od ozljede 33 31,4 
Vozaki ispit 32 30,5 
Pisanje diplomskoga rada 31 29,5 
Prekid ljubavne veze 31 29,5 
Pjevanje na javnim predavanjima 29 27,6 
Preseljenje 29 27,6 
Važna natjecanja 29 27,6 
Zlostavljanje životinja 28 26,7 
Gubitak kunog ljubimca 27 25,7 
Prometna nesrea 26 24,8 
Prirodne katastrofe (poplave, potresi) 22 21 
Strah od psa 19 18,1 
Nasilje 15 14,3 
Sezonski studentski posao 14 13,3 
Gubitak novca na kladionici 8 7,6 
Rastava roditelja 6 5,7 
Vožnja brodom 4 3,8 
Napomena. * postotak studenata u ukupnom uzorku koji su oznaili taj stresor kao onaj 
doživljen u posljednjih šest mjeseci. Precrtana su ponašanja koja su iskljuena iz konane 
obrade uslijed redundantnosti, nejasnoa ili neprecizne formulacije same tvrdnje. 
Tablica 5. Deskriptivni statistiki pokazatelji za studentske procjene tematskih podruja stresora 
N 
tvrdnja 
najmanje najviše M SD 
Studij 27 9 26 19.27 3.31  .66 
Zdravlje 12 1 12 8.26 2.57 .72 
Promet 10 1 10 6.13 2.27 .69 
Posao 4 0 4 1.82 1.08 .56 
Novac 4 0 4 2.63 1.24 .55 
Meuljudski 
odnosi 
21 0 20 11.57 4.70 .85 
Drugi i svijet 13 0 12 6.89 2.83 .77 
U tablici 5. navedene su vrijednosti aritmetike sredine, najmanji i najviše broj odabranih 
situacija i dogaaja, vrijednosti standardne devijacije i stupanj pouzdanosti za skupove procjena 
(skale). Sudionici su najviše oznaavali dogaaje iz tematskih podruja stresora nazvanim 


Meuljudski odnosi, Studij i Zdravlje. Najmanje su oznaavali dogaaje povezane sa tematskim 
podrujem stresora nazvanim Posao i Novac. Aritmetike sredine tematskih podruja stresora 
koje se odnose na Studij, Meuljudske odnose i zdravlje su vee od ostalih što je uvjetovano 
veim brojem tvrdnji unutar navedenih tematskih podruja stresora. 
Tablica 6. Povezanost frekvencija dogaaja i situacija prema tematskim podruja stresorima u uzorku 
studenata  
Tematska podruja stresora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Studij – - .28** - .26** - .05 - .15 - .38** - .31**
2. Zdravlje  –  .66**  .43**  .57**  .72**  .61** 
3. Promet   –  .43**  .41**  .62**  .61** 
4. Posao    –  .43**  .55**  .37** 
5. Novac     –  .62**  .62** 
6. Meuljudski odnosi      –  .79** 
7. Drugi i svijet        – 
Napomena. Korišten je Spermanov koeficijent korelacije. 
U tablici 6. navedene su korelacije za sedam tematskih podruja stresora koji se temelje na 
procjeni studenata o uestalosti stresnih situacija i dogaaja. Oni studenti koji su doživjeli vei 
broj stresnih situacija i dogaaja iz tematskog podruja stresora koje se odnos na Studij, 
doživjeli su manje stresnih situacija i dogaaja iz drugih tematskih podruja stresora i obratno. 














Slika 1. Udio tematskih podruja stresora u ukupnom uzorku svih stresora 

Iz tablice 7. i slike 1. vidljivo je kako su u tematskom podruju Studij sudionici najviše 
dogaaja oznaili kao one koje su doživjeli u posljednjih šest mjeseci, ak 1/3 odgovora. Iza 
tematskog podruja Studij slijede dogaaji koji se odnose na tematska podruja Meuljudski 


















Analiza stupnja stresnosti po tematskim podrujima stresora 
Nakon oznaavanja dogaaja koji su doživjeli u posljednjih šest mjeseci, sudionici su 
trebali na ljestvici od 1 do 5 oznaiti u kolikoj je mjeri odreeni dogaaj koji su doživjeli za 
njih bio stresan. Kao najstresniji dogaaj s prosjenom vrijednošu od 4,68 naveden je smrtni 
sluaj što je vidljivo iz tablice 8.  
Tablica 8. Procjena stupnja stresnosti dogaaja i situacija  





Smrtni sluaj (obitelj, prijatelji, poznanici) 57 2 5 4,68 .66
Velika koliina kolokvija u kratkom 
vremenskom razdoblju 
68 2 5 4,51 .72 
Bolest (vlastita, bliskih osoba) 79 2 5 4,43 .81 
Udaljenost od obitelji na duže razdoblje 5 4 5 4,4 .55 
Strah od neuspjeha 54 2 5 4,39 .74 
Gubitak kunog ljubimca 28 3 5 4,39 .83 
Iznenadna promjena planova 26 3 5 4,38 .57 
Nervoza prije kolokvija/ispita 94 2 5 4,35 .79 
Usmeni ispit 100 2 5 4,27 .84 
Javni nastup 69 2 5 4,22 .68 
Gužva u prometu 27 1 5 4,22 .97 
Ispit iz Matematike 58 3 5 4,22 .80 
Prijava boravišta 16 2 5 4,19 .98 
Napetost prije održavanja javnoga sata 30 1 5 4,1 1.16
Nepravda i laž 84 2 5 4,07 .80 
Ispitni rokovi 102 2 5 4,05 1 
Pad na ispitu 39 1 5 4,05 .80 
Neispavanost 44 1 5 4,05 .94 
Odabir izbornih predmeta 103 1 5 4,04 1.10
Pisanje pripreme za javni sat 102 2 5 4,03 .87 
Išekivanje rezultata bolnikih pretraga 
(vlastitih, bliskih osoba) 
64 2 5 4 .80 
Svaa s roditeljima 39 3 5 3,92 .77 
Nasilje 23 2 5 3,91 .90 
Vožnja brodom 96 1 5 3,9 .95 
Kašnjenje (vlastito) 98 1 5 3,9 1.02
Javni nastup 94 1 5 3,89 1.05
Pismeni ispit 92 2 5 3,84 .83 
Nastava Matematike 103 1 5 3,83 .87 
Sviranje na ispitnom roku 38 1 5 3,82 1.04
Svaa s prijateljima 65 1 5 3,82 .97 
Nedostatak novca 63 1 5 3,81 .98 


Osjeaj umora 42 2 5 3,79 .98 
Svaa s partnerom/ partnericom 63 2 5 3,78 .83 
Korištenje javnog prijevoza 49 1 5 3,78 .87 
Razgovor s profesorima 57 2 5 3,77 1.23
Višesatno putovanje 31 1 5 3,77 .78 
Sezonski studentski posao 95 1 5 3,71 1.10
Osjeaj nezadovoljstva odabranim 
fakultetom 
35 1 5 3,69 1.02
Osjeaj usamljenosti 97 1 5 3,68 1.02
Održavanje javnog predavanja 97 1 5 3,67 .78 
Politika previranja 57 1 5 3,67 .99 
Osjeaj gladi 64 2 5 3,67 .79 
Nedostatak vremena 99 1 5 3,64 1.04
Loši odnosi unutar obitelji 30 1 5 3,63 1.19
Planiranje budunosti 80 1 5 3,63 1 
Oporavak od ozljede 34 1 5 3,62 1.10
Razmišljanje o zapošljavanju u struci 78 1 5 3,6 .87 
Kolokvij iz Matematike 105 1 5 3,59 .98 
Kuhala sam za obitelj 71 1 5 3,56 1.07
Prirodne katastrofe (poplave, potresi) 84 1 5 3,55 .81 
Menstrualni bolovi 90 1 5 3,53 1.04
Oekivanje rezultata ispita/kolokvija 102 1 5 3,44 .98 
Samostalno izvršavanje razliitih obaveza/ 
zadataka 
34 1 5 3,44 1.02
Strah od pada godine na fakultetu 18 2 5 3,44 1.01
Vrijeanje i omalovažavanje nekoga 65 1 5 3,43 .90 
Bio sam nedovoljno informiran/a o situaciji 
u kojoj se nalazim 
96 1 5 3,41 1.07
Izostanak/ kašnjenje mjesenice 62 1 5 3,39 1.25
Kolokviji 99 1 5 3,39 1.18
Kašnjenje (drugih ljudi) 72 1 5 3,35 .94 
Preseljenje 57 1 5 3,35 1.15
Uenje 101 1 5 3,34 .85 
Studenti viših godina su mi prepriavali 
svoja loša iskustva 
44 2 5 3,32 .88 
Razgovor o intimnim pitanjima 86 1 5 3,3 .96 
Zlostavljanje životinja 68 1 5 3,28 1.07
Kritike drugih koje se odnose na mene 86 1 5 3,27 1.01
Dugotrajna predavanja 87 1 5 3,23 1.04
ekanje u nekoj od ustanova 87 1 5 3,22 1.04
Razgovor za posao 42 1 5 3,1 1.18
Odgovornost na poslu 29 1 5 3,1 1.21
Slušanje o ratovima u svijetu 59 1 5 3,07 1.07
Strah od psa 40 1 5 3,05 .99 
itanje loših vijesti 51 1 5 3,04 1.43
Posjet lijeniku 81 1 5 2,96 1.03
Posjet stomatologu 73 1 5 2,95 1.13


Pisanje diplomskoga rada 79 1 5 2,95 1.27
Plaanje rauna 13 1 5 2,92 1.12
Razgovor s nepoznatim ljudima 45 1 5 2,87 1.06
Trošak novca na skripte/ knjige 100 1 5 2,86 1.05
Prometna nesrea 85 1 5 2,85 1.17
Pisanje seminarskoga rada 30 1 5 2,83 1.21
Ispražnjena baterija na mobilnom telefonu 74 1 5 2,69 1.07
Putovanje do mjesta u kojem živim 66 1 5 2,61 1.16
Gubitak novca na kladionici 77 1 5 2,6 1.17
Boravak u zatvorenom i zagušljivom 
prostoru 
92 1 5 2,6 1.04
Pjevanje na javnim predavanja 66 1 5 2,5 1.07
Gubitak stvari 61 1 5 2,48 1.13
Brza vožnja automobilom 78 1 5 2,47 .95 
Druženje i razgovor s rodbinom 66 1 5 2,45 1.17
Važna natjecanja 83 1 5 2,45 1.22
Vožnja s lošim vozaem 91 1 5 2,43 1.16
Komunikacija s uiteljicama radi javnog 
sata 
97 1 5 2,36 1.02
Upoznavanje partnerove obitelji 62 1 5 2,35 .99 
Rastava roditelja 86 1 4 2,33 1.05
Prekid ljubavne veze 74 1 5 2,18 1.03
Vozaki ispit 62 1 5 2,13 1.25
Rješavanje administrativnih poslova na 
fakultetu (upis, potvrde i sl.) 
37 1 4 2,05 .91 
Upravljanje automobilom 60 1 5 2,02 .98 
Djetetov pla 81 1 5 1,88 .97 
Život s roditeljima 97 1 5 1,67 .98 
Vožnja autocestom 32 1 4 1,59 .76 
Napomena. * postotak studenata u ukupnom uzorku koji su oznaili taj stresor kao onaj 
doživljen u posljednjih šest mjeseci. Precrtana su ponašanja koja su iskljuena iz konane 




Tablica 9. Deskriptivna statistika za procjenu stupnja stresnosti prema pojedinim tematskim podrujima 
stresora 
 N Prosjek Standardna 
devijacija 
Zdravlje 12 3.67 0.53 
Studij 27 3.55 0.66 
Meuljudski odnosi 21 3.32 0.80 
Drugi i svijet 13 3.25 0.60 
Posao 4 3.24 0.31 
Novac 4 3.11 0.67 
Promet 10 2.95 0.76 

































































Slika 2. Prikaz stupnja procijenjene stresnosti tematskih podruja stresora  
Tablica 9. i slika 2. prikazuju stupanj stresnosti prema pojedinim tematskih podrujima 






Drugo istraživanje daje odgovor na pitanje o tome koje su situacije i dogaaje studenti 
tree, etvrte i pete godine Uiteljskog studija u Osijeku doživjeli u posljednjih šest mjeseci te 
koliki je stupanj stresa pojedini dogaaj kod njih izazvao.  
Saznanja do kojih se došlo iz rezultata istraživanja upuuju na to da je naješi doživljeni 
dogaaj koji je izazvao stres u posljednjih šest mjeseci za studente bio kolokvij, dok je najveu 
razinu stresa kod njih u istom razdoblju izazvao smrtni sluaj. Dogaaji i situacije iz prvoga 
istraživanja podijeljeni su u sedam tematskih podruja radi daljnje analize podataka. Ta je 
podjela uinjena na temelju rezultata faktorske analize i konsenzusne vršnjake tematske 
procjene sadržaja stresora. U drugom istraživanju rezultati su pokazali kako su situacije i 
dogaaji koje studenti doživljavaju naješe pripadaju tematskom podruju stresora nazvanom 
Studij (njih 1/3). Osim toga, 1/3 stresnih situacija i dogaaja povezana je sa tematskim 
podrujima stresora nazvanima Zdravlje i Meuljudski odnosi. Zdravlje je kao tematsko 




5. GLAVNA RASPRAVA 
Provedena istraživanja imala su za cilj utvrditi sadržaj stresnih situacija i dogaaja te dati 
odgovor o stupnju stresa koju izazivaju pojedini dogaaji i situacije koje su studenti doživjeli u 
posljednjih šest mjeseci. 
Prvo istraživanje dalo je širok spektar dogaaja i situacija koji kod studenata izazivaju stres, 
iako je mogue zakljuiti kako se treina njih odnosi na studij.  
U drugom istraživanju prikupljeni su podatci o sadržaju i udjelu te o stupnju stresnosti kako 
pojedinih stresnih situacija i dogaaja tako i od sadržaju i udjelu te stupnju stresnosti za svako 
tematsko podruje stresora. 
Naješu pojavnost stresnih dogaaja u ispitanom uzorku imali su kolokviji. Procjena 
stupnja stresnosti dogaaja dovela je do zakljuka da su studenti kao najstresniji dogaaj 
doživjeli smrtni sluaj sa prosjekom od 4,68. U skladu s postojeom literaturom (Havelka, 
1998) smrt bliskih osoba navedena je kao jak životni stres tj. kao stres koji nije dio ovjekove 
svakodnevice, ali koji na nju djeluje.  
Uvažavajui razlike u broju tvrdnji po tematskim podrujima stresora, 105 studenata je  
naješe oznaavalo na prvom mjestu po ukupnom broju oznaenih stresora Studij (2023), 
Zdravlje (1203), Promet (867), Posao (723), Novac (644), Meuljudski odnosi (276), Drugi i 
svijet (191). Iskazano udjelom 1/3 svih navoda odnosi se na Studij. 
Zakljuci do kojih se došlo obradom podataka drugoga istraživanja upuuju na to da su 
studenti u posljednjih šest mjeseci naješe doživljavali stresne dogaaje povezane sa studijem 
(1/3 odgovora). Studenti su najmanje doživljavali dogaaje koji se odnose na tematsko podruje 
stresora nazvano Posao.  
Neovisno o tome što su studenti najviše stresnih dogaaja i situacija doživljavali iz 
tematskog podruja stresora Studij, za njih je ipak tematsko podruje stresora nazvano Zdravlje 
to koje je ocijenjeno kao najstresnije.  
Studenti Uiteljskog studija doživljavaju velik broj razliitih stresnih dogaaja i situacija 
od niskog do visokog stupnja stresnosti i niske do visoke uestalosti iz svih sedam promatranih 
tematskih podruja stresora. Dobiveni rezultati upuuju na to da su studenti ipak najusmjereniji 
na studij te im ujedno takvi dogaaji i situacije izazivaju najviše stresa uz meuljudske odnose 




Provedena istraživanja i rezultati pokazuju da: 
1. studenti kao naješe stresne dogaaje i situacije s kojima su se susreli u posljednjih 
šest mjeseci odabiru one koji pripadaju tematskom podruju psiholoških i socijalnih 
stresora uvjetovanih studiranjem i studijem, 
2. je sadržaj stresora s obzirom na frekvenciju oekivano usmjeren na studij s obzirom na 
okolnosti u kojima se studenti nalaze, 
3. studenti ujedno stresore koji se odnose na zdravlje kao tematsko podruje procjenjuju 
komparativno za sebe najstresnijim u usporedbi s drugim tematskim podrujima 
stresora. 
S obzirom na uzorak na kojemu su istraživanja provedena te obilježja sudionika odnosno 
životne okolnosti u kojima se oni nalaze bilo je oekivano kako e stresori povezani sa studijem 
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SADRŽAJ STRESNIH SITUACIJA I DOGAAJA  
KOD STUDENATA UITELJSKOGA STUDIJA 
Autorica: Tanja Stjepanovi
Opis istraživanja  
Cilj je ovoga istraživanja odrediti koliko su navedenih stresnih dogaaja studenti 
Uiteljskog studija 3., 4. i 5. godine doživjeli tijekom svoga života i koji stupanj stresa navedeni 
dogaaji kod njih izazivaju. 
Upitnik, koji ete popunjavati, traje oko dvadeset minuta i predstavlja niski mentalni napor. 
Rizici, koristi i prekid sudjelovanja  
Slobodni ste prekinuti sudjelovanje u ovom istraživanju u bilo koje vrijeme i zbog bilo 
kojeg razloga bez sankcija.  
Povjerljivost  
Sudjelovanje je u istraživanju u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Svi e odgovori biti 
povjerljivo uvani, stoga cijenimo Vaše pažljive i iskrene odgovore.  
Sažetak suglasnosti  
Razumijem raspon, ciljeve i svrhu ovog projekta, postupke koji slijede i oekivano 
trajanje mog sudjelovanja.  
Razumijem povjerljivost svih podataka i zapisa povezanih s mojim sudjelovanjem u ovom 
istraživanju.  
Razumijem da je moje sudjelovanje u ovom istraživanju u potpunosti dobrovoljno te da moje 
odbijanje sudjelovanja u istom nee rezultirati predrasudama, sankcijama ili gubitkom koristi na 
koje bih inae imao pravo.  
Razumijem da mogu odustati od istraživanja u bilo koje vrijeme.  
Razumijem da podatci prikupljeni ovim istraživanjem mogu biti objavljeni u tiskanim 
materijalima ili asopisu, ali samo u obliku grupnih rezultata i nikad i nikako za pojedinane 
osobe. Nikakav osobni podatak, ime ili pojedinana procjena nee biti javno dostupna.  
Potvrujem da nikakav oblik prisile nije primijenjen na meni za sudjelovanje u ovom istraživanju.  
Razumijem da ako imam ikakvih pitanja u vezi istraživanja, ili svojih prava kao sudionika 
istraživanja, imam pravo kontaktirati studenticu Tanju Stjepanovi na mail: 
tstjepanovic@foozos.hr  i prodiskutirati sva pitanja koja imam u povjerenju.  
Potvrujem da sam pažljivo proitao i razumijem svrhu ovog istraživakog projekta.  
Napomena: 
Ovaj Opis istraživanja ostaje Vama. 
Potpisanu izjavu suglasnosti predajete istraživaima.  




o sudjelovanju u istraživanju o sadržaju stresnih situacija i dogaaja kod studenata 
Uiteljskog studija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku  
Ja (ime i prezime)  
___________________________________________________________,  
(zaokružite)  
a) suglasan sam sudjelovati u ovom istraživanju  
b) nisam suglasan sudjelovati u ovom istraživanju. 
_______________________                                     _____________________ 






postoje situacije u svakodnevnom životu kada osjeamo uznemirenost, napetost, nelagodu ili 
strah. Takve situacije obino nazivamo stresnim situacijama ili dogaajima. Ovim upitnikom 
želimo ispitati Vaše doživljavanje takvih stresnih situacija ili dogaaja. 
Pažljivo proitajte dolje opisane situacije i dogaaje i oznaite: 
1. Kao prvo, odgovorite jeste li u zadnjih 6 mjeseci doživjeli u tablici navedene dogaaje 
ili situacije, zaokruživanjem odgovora DA ili NE. 
2. Kao drugo, za one dogaaje koje ste doživjeli (odgovori „DA“), procijenite u kojoj je 
mjeri taj dogaaj za Vas stresan?  

















1. Ispitni rokovi DA  NE 1 2 3 4 5 
2. Usmeni ispit DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 
5. Pad na ispitu DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 
8. 
Studenti viših 
godina su mi 
prepriavali svoja 
loša iskustva 









DA  NE 1 2 3 4 5 
11. Posjet lijeniku DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 










DA  NE 1 2 3 4 5 






DA  NE 1 2 3 4 5 
19. 
Pisanje pripreme za 
javni sat 





DA  NE 1 2 3 4 5 
21. 
Pjevanje na javnim 
predavanja 









DA  NE 1 2 3 4 5 
24. Svaa s prijateljima DA  NE 1 2 3 4 5 
25. 
Svaa s partnerom/ 
partnericom 
DA  NE 1 2 3 4 5 





DA  NE 1 2 3 4 5 
28. 
Kritike drugih koje 
se odnose na mene 
DA  NE 1 2 3 4 5 
29. Gužva u prometu DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 
32. 
Vožnja s lošim 
vozaem 
DA  NE 1 2 3 4 5 
33. 
Putovanje do mjesta 
u kojem živim 




DA  NE 1 2 3 4 5 
35. Višesatno putovanje DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 
38. Vožnja autocestom DA  NE 1 2 3 4 5 
39. Vožnja brodom DA  NE 1 2 3 4 5 








DA  NE 1 2 3 4 5 
43. Kašnjenje (vlastito) DA  NE 1 2 3 4 5 
44. Neispavanost DA  NE 1 2 3 4 5 
45. 
Loši odnosi unutar 
obitelji 
DA  NE 1 2 3 4 5 


46. Preseljenje DA  NE 1 2 3 4 5 
47. 
Udaljenost od 
obitelji na duže 
razdoblje 
DA  NE 1 2 3 4 5 
48. Rastava roditelja DA  NE 1 2 3 4 5 
49. Život s roditeljima DA  NE 1 2 3 4 5 
50. 
Druženje i razgovor 
s rodbinom 
DA  NE 1 2 3 4 5 
51. Djetetov pla DA  NE 1 2 3 4 5 
52. 
Kuhala sam za 
obitelj 
DA  NE 1 2 3 4 5 
53. Nedostatak novca DA  NE 1 2 3 4 5 
54. Gubitak stvari DA  NE 1 2 3 4 5 
55. Plaanje rauna DA  NE 1 2 3 4 5 
56. 
Gubitak novca na 
kladionici 
DA  NE 1 2 3 4 5 
57. 
Trošak novca na 
skripte/ knjige 














DA  NE 1 2 3 4 5 








DA  NE 1 2 3 4 5 








DA  NE 1 2 3 4 5 
67. 
Velika koliina 
kolokvija u kratkom 
vremenskom 
razdoblju 
DA  NE 1 2 3 4 5 
68. Ispit iz Matematike DA  NE 1 2 3 4 5 
69. 
Nepravda i laž o 
meni 
DA  NE 1 2 3 4 5 
70. Strah od neuspjeha DA  NE 1 2 3 4 5 
71. 
Strah od pada 
godine na fakultetu 
DA  NE 1 2 3 4 5 
72. Strah od psa DA  NE 1 2 3 4 5 















DA  NE 1 2 3 4 5 
77. 
Slušanje o ratovima 
u svijetu 
DA  NE 1 2 3 4 5 
78. Politika previranja DA  NE 1 2 3 4 5 
79. 
Bio sam nedovoljno 
informiran/a o 
situaciji u kojoj se 
nalazim 
















DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 






















DA  NE 1 2 3 4 5 
92. 
ekanje u nekoj od 
ustanova 



















poslova na fakultetu 
(upis, potvrde i sl.) 
96. Prijava boravišta DA  NE 1 2 3 4 5 
97. 
Netko se prema 
meni nasilno 
ponašao 




DA  NE 1 2 3 4 5 




DA  NE 1 2 3 4 5 

